**Наталья Шор**

[**benefis-shor@yandex.ru**](mailto:benefis-shor@yandex.ru)

**+7-961-04-35676**

**РАВНАЯ АПОСТОЛАМ**

***Действующие лица:***

Ольга, княгиня киевская

Нянька

Воевода Свенельд

Боярин Акун

Сват

***Место и время действия – Киев, княжеский терем, Х век.***

**Картина 1**

**Нянька сидит на скамье, вышивает. Входит воевода Свенельд.**

Воевода. Что скажешь, Нянька?

Нянька. Говорит особо нечего. Зря пришел.

Воевода. Что, так и сидит взаперти?

Нянька. Так и сидит.

Воевода. Плачет?

Нянька. Молчит. Не ест и не пьет. Третий день пошел.

Воевода. Не спокойно в городе. Народ волнуется.

Нянька. А, дружина твоя на что, воевода?

Воевода. Дружина моя стоит крепко. Только нельзя городу без князя быть. Это все равно, что дитя без отца и матери.

Нянька. Князь у нас есть!

Воевода. Ты нарочно меня дразнишь, старая? Князь у нас есть! Да, ему три года всего, он несмышлёныш, ребенок.

Нянька (откладывает вышивание). Ты от меня-то чего хочешь?

Воевода. Поговори с княгиней. Нужно принимать решение. Древляне посольство прислали.

Нянька. Прыткие черти. С князем Игорем, значит, расправились, теперь и за княгиню решили взяться. Недолго, выходит, вдовой походила наша Ольга.

Воевода. Вот, чего ты разболталась. По-другому, вряд ли может получиться. Святославу всего три года. Он слишком мал, чтобы княжить. А княгине без князя быть не должно

Нянька. О чем это ты, Свенельд? Решил, сосватать нашу княгиню за древлянского горбуна?

Воевода. И нам без князя быть не должно. Городу нужна зашита.

Нянька. Не бывать этому.

Воевода. Не тебе решать.

Нянька. И не тебе.

Воевода. Не зли меня, Нянька!

Нянька. Смотри-ка, как тебя раззадорило! Ступай отсюда! Позовут, когда надобно будет.

Воевода. Разговорчивая больно стала.

Нянька. Я хоть из простых буду, но все вижу и слышу. И связать одно с другим могу.

Воевода. Чего ты там видишь?

Нянька. Вижу я, что ты, воевода Свенельд, стоишь передо мной живой и румяный, и руки у тебя целы и ноги целы. А, великий наш князь Игорь, почему с тобой рядом не стоит? Где наш кормилец и заступник? Ты должен быть там, где наш князь!

Воевода. Совсем из ума выжила, старая!

**Входит княгиня Ольга.**

Ольга. Оставь его, Нянька.

Нянька. Матушка! Княгиня! Очнулась!

Ольга (Няньке). Принеси мне попить.

Нянька. Поесть бы надобно.

Ольга. После. Принеси мне попить.

**Нянька забирает вышивание и уходит.**

Ольга. Говори, Свенельд.

Воевода. Ты все знаешь, княгиня.

Ольга. Да, я знаю, что моего мужа, князя киевского Игоря древляне разодрали березой надвое. Я знаю, что по городу идет молва, якобы князя Игоря одолела жадность. Мол, дружина князя обвиняла его, что твои воины, Свенельд, имеют и оружие и хорошую одежду, а его воины раздеты и разуты, и с оружием у них плохо.

Воевода. Это дело рук врагов моих. Я таких слов не говорил. Не всем по нраву, что я рядом с князем был.

Ольга. Верно, не всем. Но почему ты не пресекаешь такие разговоры, почему позволяешь?

Воевода. Всем рты не заткнуть. Люди от страха многое болтают.

Ольга. А еще я знаю, что право собирать дань с древлян князь даровал тебе, Свенельд. Так почему, не ты поехал за данью? Почему ты увел своих воинов и оставил князя с малой дружиной?

**Входит Нянька с деревянным ковшом, дает княгине Ольге.**

Воевода. Так пожелал князь.

Ольга (пьет из ковша). Темнишь, воевода. Вы к древлянам за данью всегда по осени ходили. А нынче что?

Нянька. Весна на дворе.

Воевода. Так пожелал князь.

Ольга (отдает ковш Няньке). Конечно, с мертвого уже не спросишь. Только я не дам порочить имя великого князя. Говори, Свенельд, пока я готова слушать тебя.

Воевода. Прости, княгиня. Не доглядел я. Но так пожелал князь.

Нянька. Завел одну и ту же дуду. Не доглядел! Проглядел ты, воевода, все проглядел!

Ольга (Няньке). Не встревай без приказа. (Воеводе) Я слушаю тебя, Свенельд. Или тебе нечего мне сказать?

Воевода. Ты же знаешь, сколько беспокойства постоянно доставляют нам древляне.

Ольга. Да, вся их земля находится за нами, как за щитом. Это равная цена той дани, которую они нам платят со времен князя Олега. Если бы не наша защита, не убереглись бы они от хазар. У них есть собственный князь, своя власть, им дали право выбора, участвовать в походах или нет. Чего им не хватает?

Воевода. Не об этом тебе сейчас думать нужно.

Нянька. Замуж он решил тебя отдать за горбуна древлянского!

Воевода (Няньке). Сказано: не встревай! Не твое это дело, Нянька! Язык свой длинный прикуси, пока цел.

Ольга. Вижу, Свенельд, ты все решил. И за меня, и за людей.

Воевода. Древлянский князь Малай двадцать послов прислал. Второй день под городом стоят. Народ волнуется. Нельзя более с послами медлить.

Ольга. Чего же хочет Малай? Уж, не дань ли с нас собирается взять?

Воевода. Предлагает тебе стать его женой.

Ольга. Вот как! И все?

Воевода. И земли объединить.

Ольга. Значит, Малай считает себя равным киевским князьям. Хитер старый. Задумал княжить над нашими землями?

Воевода. Ты сама знаешь законы. Победителю отходит все имущество, члены семьи и власть.

Ольга. Малай не победитель, он – убийца. Вот если бы он в равном бою сразил Игоря, тогда бы и был победителем.

Воевода. Одной тебе не выдюжить.

Ольга. А я не одна. Со мной народ мой.

Воевода. Это красивые слова, княгиня. Пойдет ли народ за тобой…

Ольга. Сомневаешься, Свенельд? Князю когда служил, тоже сомневался? Так может, это твои сомнения заставили князя одному к древлянам ехать?

Воевода. Так пожелал князь.

Нянька. Темное дело, нечистое. Хочешь сказать, воевода, что князь по доброй воле на погибель отправился?

Воевода. Уймись, Нянька.

Ольга. Где тело князя Игоря?

Воевода. Древляне не выдали нам его. Закопали там же, на месте расправы, под Искоростенем.

Ольга. Без почестей, значит? И после такого ждут нашего смирения. Ступай, Свенельд. Завтра скажу волю свою.

Воевода. О себе и о ребенке думай прежде. Потом о народе. Народу все равно, под каким князем жить.

**Воевода Свенельд уходит.**

Нянька. Думаешь, нужно покориться?

Ольга. А, ты, как думаешь?

Нянька. Не знаю, моя голубка, ох, не знаю. Страшно мне за тебя и за княжича малого.

Ольга. Это они не князя надвое разорвали. Это они меня располовинили. Понимаешь? Половина меня как-будто мертвая, ничего не чувствую.

Нянька. Налетели коршуны проклятые, нет нам житья от врагов ненасытных. Погубить хотят нашу княгиню.

Ольга. Хватит причитать. Этим не поможешь. Позови мне боярина Акуна.

Нянька. Не доверяешь Свенельду?

Ольга. Делай то, что сказано.

**Нянька уходит.**

Ольга. Убыл навеки мой суженный. Оставил меня. Не увижу я больше твоих глаз, не почувствую твоих объятий горячих, не услышу твоего голоса милого. Горько мне. Осиротели мы. Тяжесть легла на сердце мое, скорбь поселилась в доме моем. Иссушила меня тоска. Нет мне воздуха. Тишина вокруг. Не слышу я больше пения птиц и шума ветра, не слышу журчания воды и детского смеха. Ушла радость из меня, растворилась в темной злобе. Света белого не вижу, глаза опухли от слез, соль их сжигает. И рук мне моих не поднять без тебя. И ноги мои окаменели. Где ты, мой князь, моя любовь. Растерзали тебя, мой ненаглядный. Бросили в земле чужой. И проститься с тобой не могу. Не могу рубаху на тебя чистую надеть. Как мне дальше быть? Как сына защитить и уберечь? Подскажи, дай знак. Погибну без тебя, сгину без твоей любви. Забери меня к себе, княже, забери! Молчишь, молчишь…

**Входит Нянька и боярин Акун**

Акун. Слушаю тебя, княгиня.

Ольга. Надо увезти княжича из города. Спрячь Святослава в Новгороде, оставь с ним дружину. Пусть будет там, пока не позову обратно.

Акун. Поговаривают, что ты теперь станешь женой князя Малая, и мы отойдем к древлянам.

Ольга. От кого слышал?

Акун. В торговых рядах молва идет.

Ольга. А сам, как думаешь?

Акун. Думаю, уберечься нам от этого надобно.

Ольга. Уберечься, говоришь. А как уберечься?

Акун. На то, твоя воля, княгиня. (Акун идет к выходу, останавливается) Только своей земли зазря никому отдавать негоже. Олег за нее бился, Игорь за нее бился, да и народу нашего немало погибло.

Ольга. Сказывают, что народу все равно, под каким князем жить.

Акун. А, ты не всем словам верь, княгиня.

Ольга. А я уже не знаю, кому мне верить, а кому – нет.

Акун. Своему сердцу верь.

Ольга. Сердце мое там, в земле…под Искоростенем.

Акун. Значит, умом придется выбирать.

Ольга. На перепутье я, Акун. Не понимаю, в какую сторону идти, чтобы с пути не сбиться.

Акун. Тяжелая участь тебе досталась, княгиня. Народ ждет твоего решения.

Нянька. Пропадем мы, пропадем! Не будет нам жизни под древлянами.

Ольга (Акуну). Собери сотню крепких и верных мужей. Пусть завтра несут ладью с послами на руках к моему терему со всеми почестями. Людям скажи, чтобы с радостью встречали послов. Пусть звучат гусли, свистульки и трубы.

Нянька. Как же так? Опомнись, княгиня!

Акун. Сделаю. (Акун идет к двери)

Ольга. Постой! Я не договорила. За ночь возле терема прикажи вырыть огромную яму.

Акун. Для какой надобности?

Ольга. Для ладьи с послами. Пусть почувствуют наши почести. Как принесете ладью к терему, сбросьте ее в яму и закидайте немедля землей. Я хочу, чтобы они знали: их смерть страшнее смерти Игоря.

Акун. Заживо похороним их у твоих ног, княгиня!

Ольга. И еще. Не спускай глаз со Свенельда. Тревожусь я за него.

Акун. Твоя воля, княгиня.

**Боярин Акун уходит. Нянька подходит к княгине Ольге, обнимает ее.**

Нянька. Держать тебе их надо подальше друг от друга.

Ольга. О чем ты, Нянька?

Нянька. Все знают о противостоянии Свенельда и Акуна. Может, междоусобица выйти.

Ольга. Если княжество им дорого, то забудут свои обиды и распри. Тут о другом думать надо. Как сохранить и уберечь земли наши.

Нянька. Страшно мне за тебя, голубка моя.

Ольга. А мне не страшно. И покоя древлянам от меня не будет!

**Картина 2**

**Воевода Свенельд и боярин Акун стоят по разным сторонам комнаты, ожидают княгиню Ольгу.**

Воевода. Надобно проверить все городские укрепления и выставить на городские стены побольше смотрящих.

Акун. Вряд ли древляне пойдут на Киев. Нет у них войска такой силы.

Воевода. Лучше упредить врага, чем дождаться его.

Акун. Да, что с тобой, Свенельд? С каких это пор ты стал таким пугливым?

Воевода. Не стоило княгине закапывать послов. Не кончится это добром.

Акун. А, что с ними надо было делать? За стол посадить, накормить досыта? Или может, домой их отправить с гостинцами разными? Закопали и забыли, как - будто и не было никаких послов.

Воевода. Малай не настолько глуп. Будет искать своих людей.

Акун. Пусть ищет. Может, и для себя чего найдет!

Воевода. Решил с древлянами силой померяться?

Акун. Да я бы померился, если рядом с Игорем был, и князя бы по недомыслию не оставил бы.

Воевода. Так пожелал князь!

**Входит княгиня Ольга.**

Ольга. Хватит горячиться! Не к месту сейчас это. Готовьте послов к Малаю.

Воевода. Это зачем? Хочешь отправить людей на верную гибель.

Ольга. Послушай, Свенельд, я знаю тебя, как отважного и смелого воеводу. Ты всегда был рядом с князем, он считал тебя верным другом. Ты не раз ходил с ним в походы и защищал наши земли. С чего вдруг такие перемены?

Акун (Воеводе). Тебе придется нам все рассказать.

Воевода. О чем это ты? Что вы хотите услышать?

Ольга. Князь Игорь самостоятельно и надежно правил Киевом более тридцати лет. За это время ему удалось хорошо укрепить свою власть. Он подавил восстание древлян и уличей, успешно отбил нашествие печенегов, заключил договор с императором Византийским. Я думаю, никто не забыл, что в том договоре Игорь брал на себя обязательство, не препятствовать византийцам, ловить рыбу в устье Днепра, а так же не нападать на их Крымские владения и не допускать нападения на них со стороны черных болгар, которые осели в районе Нижнего Дона.

Воевода. Все так, как ты говоришь, княгиня.

Ольга. Князь Игорь не был расточительным и безрассудным, он опирался на разум и опыт. Да, он мог применить силу, настойчивость, он мог быть требовательным и даже жестоким.

Воевода. Все так, как ты говоришь, княгиня.

Ольга. Все так, как я говорю? Так откуда взялись разговоры, что князь слабый, глупый и жадный? Мол, сунулся с малой дружиной к древлянам, которых только что сам и ограбил! Или скажешь, не слышал?

Воевода. Слышал, княгиня.

Ольга. Я тебе уже говорила, повторю еще раз: я не дам порочить имя великого князя.

Акун. Расскажи нам, Свенельд, все, что знаешь. Народ должен знать правду. Негоже напраслину на князя возводить.

Воевода. Нет моей вины в его погибели. Не желал я этого.

Ольга. Никто тебя не винит. Не понятно мне, если знаешь что-то, почему молчишь.

Воевода. Большая беда может прийти.

Акун. Откуда? Древляне не решатся с нами войну начать.

Воевода. Думается мне, что не сами они такое затеяли. У Малая не хватило бы смелости идти на князя. Кто-то ему такую подлость подсказал.

Ольга. Кто?

Воевода. Не знаю.

Ольга. Хватит, Свенельд! В одиночку ты тоже правды не сыщешь. Сообща это нужно делать. Рассказывай!

Воевода. Древляне всегда хотели избавиться от власти Киева, и восставали они постоянно. Князь время от времени наводил порядок. Поутихнут, а потом опять. Мы уже и привыкли к этому. А тут весть пришла: Малай опять бунт затевает.

Акун. Это мы знаем. Ведь поначалу вы и ехать-то не хотели.

Воевода. Не хотели. Но потом князь приказал собрать дружину.

Ольга. Дальше что?

Воевода. Поехали. А по дороге встретили древлянское посольство с богатейшими дарами и извинениями. Малай выслал навстречу Игорю своих самых близких друзей. Те и давай нам объяснять, что князя Игоря обманули, никакого бунта нет, и не будет, все это разговоры недругов и завистников. Есть небольшие недопонимания по сбору дани, но все это можно разрешить прямо сейчас. А Малай ждет князя Игоря, как дорогого гостя, у себя в Искоростене для переговоров.

Акун. И князь в это поверил?

Воевода. Выходит, поверил. Приказал нам взять все дары древлянские и везти их в Киев.

Ольга. Заманили обманом, подлые. Провели вас, как детей малых…

Акун (Воеводе). Кого подозреваешь в пособничестве? Кто надоумил Малая? Византийцы?

Воевода. Не знаю. Но точно знаю, один бы он на такое не решился.

Ольга. Ну, что ж…готовьте послов к Малаю.

Воевода. Не жалко тебе людей, княгиня?

Ольга. Не спеши, Свенельд. Отправляйте послов к древлянам, пусть возьмут побольше даров, накажи им передать князю древлянскому такие мои слова: «Княгиня Ольга готова принять предложение князя Малая и стать ему женой. Просит прислать новых сватов, более достойных и богатых, из лучших древлянских родов, купцов и бояр.

Акун. Выходит, будет у нас все-таки новый князь?

Воевода. А, без князя нам не должно!

Акун. Мне древлянский горбун не князь!

Ольга. Прекратите! Нам сейчас нужно быть единым кулаком! А вы, как дети капризные: хочу – не хочу, буду – не буду!

Акун. О каком кулаке ты говоришь, княгиня? Если твое решение – подчиниться Малаю?

Ольга. Разве я сказала о подчинении? Я сказала, отправить послов к древлянам. А до прибытия новых сватов, построить для их встречи новую баню. Хочет князь Малай взять в жены княгиню киевскую, пусть соблюдает наши обычаи.

Воевода. О чем это ты, княгиня?

Ольга. Отмоем сватов добела. Попарим их до хруста костей.

Воевода. Извести их хочешь?

Ольга. Хочу! За смерть мужа моего. Ты, Свенельд, если в сомнениях, можешь покинуть Киев. Я не держу тебя. Дружников своих можешь увести с собою. Так и им легче будет, и нам спокойнее.

Воевода. Обижаешь, княгиня. Никогда я трусом не был, предателем тем более. А за гибель князя готов принять любое наказание.

Ольга. Наказывать нужно не своих, а чужих. И сделать такое возможно, когда свои не грызутся между собой, как собаки. (Ольга смотрит на Акуна и Свенельда) Вы оба самые близкие и князю, и мне люди. Князь Игорь вас ценил и уважал, прислушивался к вашим советам. Вы были оба для него равны. И для меня вы равны. Так, может, хватит выяснять, кто главный? Поймите, мне без вас обоих не справиться, не одолеть коршунов ненасытных, не защитить княжество. Вы моя опора, моя защита. Вы – это я! А я – это вы! Нельзя нам воевать между собой, иначе и себя погубим, и земли своей лишимся. Вижу я ваши сомнения и знаю их истинную причину. Так повелось в наших землях, что княжили доселе только мужчины.

Воевода. Верно говоришь, княгиня.

Ольга. Верно говорю, воевода. Но если князь подло убит, а наследник еще слишком мал, почему место князя не может перейти княгине?

Воевода. Не было у нас такого.

Акун. Не было, так будет.

Воевода. А что же княжич Святослав?

Ольга. Не волнуйся, Свенельд. Я не враг своему сыну. Великим князем объявим Святослава, но до его совершеннолетия от имени князя будут править я.

Воевода. Нужно одобрение княжеской дружины.

Акун. Будет одобрение. И дружина, и бояре поддержат. Для нас быть под древлянами хуже смерти.

Ольга. Твое слово, Свенельд.

Воевода. Моя дружина с тобой, княгиня.

**Воевода Свенельд протягивает руку боярину Акуну, Акун пожимает руку Свенельда.**

Ольга. Отправляйте послов к Малаю. И еще… как прибудут сваты, накормите их хорошо, напоите, баню для них приготовьте. И ко мне приведите самого знатного из них. Мол, княгиня хочет расспросить кое-что про будущего мужа. Женское любопытство.

**Картина 3**

**Посреди комнаты стол с различной едой и напитками. Нянька протирает скамейки, воевода Свенельд стоит у дверей.**

Нянька. Ты, воеводушка наш родимый, княгиню-то одну не оставляй. Ты вон за приступкой спрячься заранее. И слушай, слушай все внимательно, да приглядывай. Вдруг этот зверюга древлянский кинется на нее.

Воевода. Не нагоняй страху.

Нянька. Слыхала я, что они грубые и жестокие. И девок воруют, и рабов себе заводят.

Воевода. Много чего говорят. Ты не тревожься, я здесь буду.

**Входит княгиня Ольга.**

Нянька. Все, матушка, готово, прибрано, расставлено.

Ольга. Как там гости наши дорогие?

Воевода. Все по твоему указу выполнено. На столах пустого места не было.

Ольга. Медовухой сполна напоили?

Воевода. Сполна. Некоторые из них уже спят.

Нянька. Долго ли еще ждать? Эти супостаты древлянские все наши запасы уничтожат. Можно было и поскромнее для них столы накрыть.

Ольга. Не ворчи, Нянька.

**Входит боярин Акун. Воевода Свенельд быстро прячется. За Акуном появляется немного захмелевший Сват.**

Ольга. Милости просим. Рады видеть гостя дорогого. Довольны ли угощением нашим? Может, еще чего желаете?

**Княгиня Ольга делает жест рукой Акуну, Акун выходит**

Сват. Доброго здравия тебе, княгиня. Угощение твое отменное. Князь Малай благодарит тебя за присланные дары и ждет скорой встречи с тобой.

Ольга. Рада слышать такие вести. Сама жду не дождусь, когда увижу вашего великого князя. Вот хотела немного расспросить о князе Малае.

Сват. А, чего расспрашивать-то, для чего?

Ольга. Хочу стать для князя хорошей женой, желанной и любимой. Помоги мне в этом.

Сват. Это как помочь?

Ольга. Расскажите мне про него. Что из блюд любит более всего, какие напитки пьет, какие развлечения его привлекают.

Нянька. Поговаривают ваш князь злой до ужаса! А жен у него целая сотня, и мучает он их нещадно.

Ольга. Ну, что ты, нянька. Часто пустое болтают, чего и не было, и нет.

Сват. Верно говоришь, княгиня. Про князя Малая всякое наговаривают. И больше всего неправду.

Ольга. Так, вот вы мне и расскажите все по правде. Чтобы я чего по глупости и незнанию дурного не сотворила.

Нянька. А вот сказывают, что в случае гибели мужа, древлянские старейшины распределяют его жен с детьми в другие семьи.

Ольга. Нянька, прекрати. (Свату) Вот скажи, любит ли князь Малай праздники, да гуляния?

Нянька. А еще я слышала, что ваш Малай оттого так низок ростом, что в детстве упал он с лошади, ударился сильно, и от того удара стал у него горб расти.

Сват. Я не желаю слушать бредни этой старухи.

Ольга. Не сердись на нее. Она и сама не понимает, что говорит.

Сват. Так прогони ее. Зачем она здесь?

Ольга. Идти ей некуда. Дома своего у нее нет, родных тоже. Она всегда при нас, детей нянчит.

Сват. Не хочу, чтобы она была при нашем разговоре.

Ольга. Хорошо. (Няньке) Ты пойди, милая, погляди, как баню истопили, может, еще надобно дровишек подкинуть.

Нянька. Если надобно – подкинем.

**Нянька уходит. Княгиня Ольга делает жест, приглашая Свата к столу.**

Ольга. Присаживайся, гость любезный. Все для тебя приготовлено. Отведай, испей. Так, любит ли ваш князь праздники и гуляния?

Сват (садится за стол). Отчего же не любит. Любит.

Ольга (наливает вино Свату, подает). И гостей любит привечать?

Сват (выпивает). Гостям мы всегда рады. Если они с добром к нам идут.

Ольга. Добрым гостям и мы всегда рады. А часто ли бывают у вас гости?

Сват (встает из-за стола). Ты, верно, княгиня, думаешь, что мы скупы и грубы. Не умеем достойно встретить человека, не знаем, как ему доставить радость.

Ольга (наливает Свату вино, подает). Ну, что ты! Я совсем про другое. У нас любят праздники, любят веселье, частенько бывают гуляния, ярмарки. Я привыкла к этому, хожу с удовольствием. Что если князь Малай не желает такого? Мне надо знать. Жена должна знать своего мужа.

Сват (выпивает). Наш князь великий воин! Он силен и храбр.

Ольга. Я не сомневаюсь в этом. Вот стану я его женой, вдруг он запретит мне гостей привечать.

Сват. Наш князь великодушен, ласков и гостеприимен. Да, вот недавно у нас хазарское посольство бывало.

Ольга (наливает Свату вино, подает). Тоже сватались?

Сват (выпивает). А, ты что же, княгиня, думаешь, у нас и посвататься не к кому?

Ольга. Отчего же? Есть, конечно, иначе за какой надобностью к вам хазарскому посольству идти?

Сват. Верно говоришь, княгиня. Другой надобности и не было.

Ольга. Выходит, зря я волнуюсь. Князь Малай от гостей не закрывается.

Сват. Не закрывается.

Ольга. Радостные слова для меня говоришь.

**Входит Нянька.**

Нянька. Пора гостям и баню принять. Истоплена, готова.

Ольга (наливает Свату вино, подает). Хорошего пару!

Сват (выпивает). Скоро будем париться у нас, в Искоростене.

**Сват выходит. Княгиня Ольга делает знак рукой Няньке, чтобы та шла за ним.**

Ольга. И поддайте там жару побольше!

Нянька. Не сомневайся, княгиня, все сделаем, как положено.

**Нянька выходит.**

Ольга. Слышал?

Воевода (выходит из-за угла). Слышал.

Ольга. Вот кто, значит, надоумил древлян. Я чувствовала, что это не византийцы. Византийцы, хоть и не друзья нам, но мы с ними всегда худо-бедно договаривались. Условия последнего договора очень выгодны для них. Да, и далеко им до Киева, зачем такие усилия. А вот Хазария давно нас задавить хочет.

Воевода. Так и мы их давили постоянно.

Ольга. Мало давили, раз они все не могут успокоиться.

Воевода. Со времен князя Олега отнимали у них данников: северяне, радимичи, вятичи – все потихоньку под нас встали.

Ольга. Так люди-то не просто так под нас перешли. Мы с ними не лютуем, защиту свою даем, не вмешиваемся в их дела, не навязываем им свои порядки. А что дань берем, так это справедливо. Или не так?

Воевода. Верно говоришь, княгиня.

Ольга. Решили, значит, хазары чужими руками и подлостью нас извести. Ну, что ж, древляне сами на себя беду накликали, сами для себя наказание выбрали.

Воевода. Главное теперь, не отступить.

Ольга. Слабину не дам. Не будет этого. Я вот о чем размышляю: ведь если Малай станет нашим князем, то может и обратно хазарам вернуть кого-нибудь из наших данников. Он за возможность стать князем киевским, еще и землю нашу им с легкостью подарит!

Воевода. Хазары всегда хотели отщипнуть себе наши земли.

Ольга. Не дам растащить княжество на куски! Жизнь положу, а не дам.

**Вбегает Нянька, показывает на окна.**

Нянька. Занялось, ох, как занялось! Ты погляди, княгинюшка! Полыхает! Помоются изверги! Пусть сгорят! Отомстим за нашего князя великого!

Ольга (Няньке). Прекрати.

Нянька. Радуюсь я, милая, ох, как радуюсь! Они что же думали: всё, поклонились мы, покорились, в угол зажались, а они тут хозяевами станут. Как же! Не видать им нашей княгини, не видать им наших домов, не видать им наших полей и лугов. Горят, горят, как полешки! Вся баня огнем охвачена!

Ольга (Няньке). Замолчи.

Нянька. Да, ты что, милая… тебе никак жаль этих супостатов?

Ольга. Нет.

Нянька. Так порадуйся!

Ольга. Тяжелый груз я на себя взвалила, Нянька, давит он меня сильно.

Воевода. Вот и ты сомневаешься, княгиня.

Ольга. Нет во мне сомнений. Убившим моего мужа – нет жизни. Предавшим нас – нет жизни. Тому, кто идет на нас – нет жизни.

Воевода. Так отчего тебе тяжело?

Ольга. Тревога во мне большая и…

Воевода. Страх. Так бывает. Но, взявши меч в руки, уже не думай, а руби.

Нянька (обнимает Ольгу). Ничего не бойся, голубка моя. Врагов нельзя бояться.

Воевода. Не врагов княгиня боится.

Нянька. А кого же?

Воевода. Суда людского, пересудов, разговоров.

Ольга. Скажи, Свенельд, так будет всегда?

Воевода. Княжить дело тяжелое, трудное. Говорить и обсуждать будут всегда. Если решила, не отступай. Врага и предателя жалеть нельзя.

Ольга. Я не хотела этой крови.

Нянька (обнимает княгиню). Что ты, милая, никто не придет к тебе с укором.

**Входит боярин Акун.**

Акун. Кончено с ними. Твое слово, княгиня.

Ольга. Собирайте завтра дружину. Буду говорить.

Акун. Бояре тебя поддержат.

Воевода. Дружина тоже.

Акун. Что решаешь, княгиня?

Ольга. Врагов и предателей жалеть нельзя. Так и поступим. Отправляйте послов к Малаю. Скажите древлянам, едет княгиня Ольга. Но до свадьбы хочет справить тризну на том месте, где они великого князя…похоронили. Скажите, что княгиня желает видеть на этом пиру самого князя Малая и его храбрую дружину.

Акун. Если спросит Малай, где послы, присланные прежде?

Ольга. Ответите: едут с нами.

Акун. Добро, княгиня.

Воевода. Надобно пополнить дружину.

Ольга. Делайте. Через неделю в путь.

Нянька. Вот и решится наша дальнейшая судьба.

Ольга. Решится.

Нянька. Нельзя тебе в землю древлянскую идти, ох, нельзя. Пусть Свенельд с дружиной идет, а ты здесь должна быть.

Ольга. Ну, что ты, Нянька. Не плачь, не голоси, не терзай себя понапрасну. Мы не силой сражаться будем, а умом и хитростью. (Воеводе и Акуну) Всех древлян, кто придет на тризну хорошо напоить, чтобы чашу за чашей поднимали. А потом и покончить с ними.

Воевода. И Малая тоже?

Ольга. Одним из первых. Не бывать княгине киевской женой древлянской.

Акун. А дальше что?

Ольга. Возьмем Искоростень в осаду. Древляне заплатят и за смерть Игоря, и за свое предательство. Сполна заплатят.

**Картина 4**

**Год спустя. Княгиня Ольга сидит на княжеском троне. Входит Нянька.**

Нянька. Ну, чего ты все сидишь одна и сидишь. Может, Святослава позвать? Спрашивал о тебе с утра княжич, скучает. Просил меня поиграть с ним.

Ольга. Не до игр мне сейчас.

Нянька. Вышла бы, прошлась. Закрылась от света белого и от людей.

Ольга. Что мне промеж людей ходить, да про себя дурное слушать. А то ты не знаешь, что люди болтают. Слышала, поди, какое мне прозвище дали? Кровавая, кровожадная княгиня. Хвалят меня, что я силу показала, за мужа ненавистных древлян кровью умыла.

Нянька. Люди разные. Кто такое говорит, а кто и другое.

Ольга. Какое другое?

Нянька. Княгиня наша умна и красива, управляет умело и за мужа правильно мстит.

Ольга. Выдумала, небось?

Нянька. Собственными ушами слышала. Еще вот такое слышала: «Управляет наша княгиня не как женщина, но как сильный и разумный муж, твердо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов. И страшна Ольга для врагов. Своими же людьми любима, как правительница милостивая и благочестивая, как судья праведный и никого не обидящий, налагающий наказание с милосердием, и награждающий добрых. Всем злым княгиня внушает страх, воздавая каждому соразмерно достоинству его поступков, во всех делах управления она дальновидна и мудра.»

Ольга. Спасибо тебе, Нянька, за добрые слова.

Нянька. Это людям спасибо, это люди так говорят. Ты не бойся людей, выходи к ним.

Ольга. Нечем мне людей порадовать. Год уже стоим под Искоростенем, год осаду держим, а взять город не можем. Не даются древляне.

Нянька. Неужели ты придумать ничего не смогла?

Ольга. От тебя ничего не скроешь. Придумала. Жду от дружины весточки.

Нянька. Не тревожься, все сладится.

Ольга. Тревога моя от другого исходит.

Нянька. Что тебя беспокоит?

Ольга. До смерти Игоря все для меня было ясно и понятно. Мы жили, как наши отцы и матери, соблюдая принятые законы и обычаи.

Нянька. Мы и теперь их соблюдаем.

Ольга. Так, может, пришло время менять что-то?

Нянька. Не пугай меня, княгинюшка!

Ольга. Много лет мы прожили с Игорем в любви и согласии, а виделись редко. Он ведь все в походах пропадал, с соседними племенами воевал, дань собирал, в дальние земли ходил. Дети растут, а отца дома нет. Жена хорошеет, а мужа дома нет. Я за Игоря шла по любви, хотела счастья и радости, хотела, чтобы и он меня любил.

Нянька. Ты что, княгиня, какие дурные слова говоришь. Как - будто князя порочишь!

Ольга. Не так ты поняла! Любил меня Игорь, знаю, что любил. Только на меня у него дней немного было.

Нянька. Так иначе и нельзя было.

Ольга. Раньше нельзя было, а сейчас нужно по-другому.

Нянька. Это как же по-другому?

Ольга. Хватит нам воевать, и своих и чужих людей губить, нужно иным способом жизнь налаживать. Врагов надо сделать союзниками. Внутри княжества нужно провести обустройство, чтобы каждый знал свое место и значение, чтобы воля княжеская была обязательной для всех.

Нянька. Хватит воевать, говоришь… А как же древляне?

Ольга. По нашим обычаям я должна была их наказать, отомстить за мужа любимого. Но сердце мое более противится этому. Не должно земле кровью людской питаться. Хочу я покоя и мира, и себе и другим.

Нянька. Не пойму я тебя, княгиня.

Ольга. Давно я об этом думаю, Нянюшка, давно размышляю. Княжество должно быть сильным, богатым, люди должны жить в достатке, но не за счет притеснения и несчастья других. Надо добром объединять наших данников, а не силой и разбоем.

Нянька. А если им добро не ведомо? Придем мы к ним без оружия, а они нас перебьют, да еще будут потешаться над нами. Скормят своим собакам.

Ольга. Да, врагов у нас немало.

Нянька. Со всеми управимся! Не в первой!

Ольга. Получается одно и то же: сначала мы их, потом они нас, потом опять мы их, потом опят они нас! Кому-то надо остановиться!

Нянька. Что ты говоришь, княгиня? Или тебя кто дурманом опоил? Наши обычаи требуют мести за убитых.

Ольга. А если попробовать не мстить? Мы не будем мстить, а тогда и к нам никто не придет.

Нянька. Не знаю. Ты – княгиня, тебе решать.

Ольга (подходит к Няньке, обнимает ее). Год мы стоим под Искоростенем. Тратим силы свои, мужчины наши не у себя дома, не с женами, не с детьми. Год там стоим. Людей с той стороны в страхе держим. А князю Игорю это уже не нужно, это его поднимет.

Нянька. Не боишься, что люди скажут-то?

Ольга. Взявши в руки меч, уже не думай, а руби. Хочу, чтобы моим мечом стали любовь и добро. А люди…люди всегда что-то говорят.

**Входят Воевода Свенельд и боярин Акун.**

Воевода. С хорошими вестями мы к тебе, княгиня.

Акун. Искоростень взят!

Воевода. Стояли древляне крепко. Но твой план сработал.

Акун. Придумано хорошо было. Мы когда объявили им, что княгиня Ольга готова простить их, и что в знак примирения просит принести с каждого двора по три голубя и по три воробья, они сначала даже удивились. Но принесли.

Воевода. Мы сделали так, как ты и велела. Привязали к птицам тряпки, да подожгли их.

Акун. А, птички полетели по своим домам.

Воевода. Пылал город знатно. Кончился Искоростень! Князь Игорь отомщен нами. Древляне готовы платить дань и не противиться.

Акун. Теперь очередь хазар настала. Надо бы укрепить дружину для похода.

Ольга. Вести хорошие. Дружину укрепить, конечно, нужно. Но воевать мы больше не будем.

Воевода. Простим хазарам их подлость?

Ольга. Простим и забудем.

Воевода. А если бунт или набег случиться?

Ольга. Надобно, чтобы более не случались.

Воевода. Это как?

Ольга. Мы не будем больше объезжать земли для сбора дани.

Акун. Откажемся от данников? Так они сразу начнут своевольничать, станут для нас опасны.

Ольга. Все бунты и недовольство происходили от вольностей, которые позволяла себе наша дружина при сборе дани.

Воевода. Злые языки всегда слышнее.

Ольга. Хватит, Свенельд. Сам знаешь, что злостных вольностей было немало. Силу вы применяли часто, что и приводило к бунтам. Нам нужен мир и покой, нам нужно, чтобы княжество не разорялось, а богатело. Теперь будем жить по новому уставу. Впредь все сроки и объемы дани будут четко в нем зафиксированы. Погосты теперь будут не только торговыми местами. В них будут посажены княжеские люди, которые будут отвечать за сбор и учет дани, и ее доставку в Киев. Данники теперь сами будут положенное доставлять на погосты.

Воевода. Дружина будет недовольна. Мы в походах и в сборе дани себя и семьи обеспечивали.

Ольга. Дружина будет получать все необходимое. Дань никто не отменяет. Но своевольничать и грабить больше не позволю. Только добрыми и справедливыми отношениями с данниками мы сможем обезопасить и укрепить княжество. За взятие Искоростеня отблагодарю из княжеской казны, в обиде никто не будет. Так и скажи дружникам.

Воевода. Без походов дружину нелегко будет держать. Самый большой враг – это безделье.

Ольга. А ты не давай им бездельничать. Службу никто не отменяет. Границы княжества охранять нужно. Дозоры выставлять постоянно. Стеречь погосты. Без дела дружина не останется.

Воевода. Твоя воля, княгиня.

Ольга. На том, и порешили. (Делает жест рукой Воеводе и Акуну в сторону двери, Воевода и Акун не уходят) Что-то еще?

Акун. После пожара Искоростеня взяли мы в полон жителей его.

Ольга. Сами решите, что с ними делать. Но жизнь всем сохранить.

Воевода. Там Малуша и Добрыня.

Ольга. Что?

Акун. Дети князя Малая. С ними что делать?

Ольга. Живы значит. Как я рада этим вестям. Приведете их на княжеский двор, накормите и определите им место. Тут будут, при мне.

Нянька. Зачем они нам?

Ольга. Делать, как велено. (Няньке) Воспитываться будут здесь. А, ты смотри за ними, да хорошенько, чтоб не болели и голодными не ходили. И еще вот что. (Акуну и Воеводе) Святослав пока мал. Но время идет быстро. Княжич должен стать князем. Хочу я, чтобы вы оба стали для него вместо отца. Ты, Акун, учи его правилам разговора, нужным знаниям и умениям, которые князю необходимы. А ты, Свенельд, учи его в седле держаться, да мечом исправно владеть.

Воевода. Ты решила, что воевать нам больше негоже.

Ольга. Защищать себя тоже нужно уметь.

Воевода. Твоя воля, княгиня.

**Воевода Свенельд уходит.**

Акун. Не боишься ошибиться?

Ольга. Надеюсь, что ты, Акун, с боярами не станешь противиться?

Акун. Значит, решила твердо?

Ольга. Твердо. Хватит нам по лесам и степям бегать. Хватит слышать, что мы волкам ненасытным подобны. Хочу, чтобы нас соседи и враги не только боялись, но и чтили, и принимали на должном уровне, с должными почестями.

Акун. Что еще ты задумала?

Ольга. Будем готовиться к походу в Царьград.

Акун. Не осилить нам византийцев.

Ольга. А мы не с войной, мы с миром пойдем. Большим посольством отправимся. Новый договор заключим. Будем пробовать торговать с Византией и с другими. Вровень с ними встанем.

Акун. Примут ли нас вровень?

Ольга. А это от нас зависит. Как себя поведем, такой ответ и получим.

Акун. Хочешь изменить наши обычаи?

Ольга. Хочу изменить себя.

Акун. Не всем это будет по нраву.

Ольга. Я знаю, Акун. Но я попытаюсь. Пойми, Акун, для княжества это необходимо. Нам нужно найти себе сильного союзника. Византия станет для нас опорой и защитой. Мы остудим пыл тех, кто хочет нашей гибели.

Акун. У византийцев другие обычаи. Мы живем по-другому.

Ольга. Не страшись этого. И мы начнем жить по-другому. Не сразу, но начнем.

Акун. Значит, ты все уже решила?

Ольга. Собирай посольство. Пойдем вместе. Вместе все изменим.

**Боярин Акун кланяется и выходит.**

Нянька (подходит к Ольге, обнимает ее). Тяжело тебе будет, голубка моя…

Ольга. Нет, нянюшка, не тяжело. Потому что в сердце моем больше нет злобы и ненависти. Человек для другого жить должен. Хочешь, возьму тебя с собой в Византию.

Нянька. Для чего это?

Ольга. Чтобы и в твоем сердце любовь и радость поселились. Хочу я в Царьграде веру христианскую принять.

Нянька. А мы-то как же?

Ольга. Неволить никого не буду. Кто пожелает последовать моему примеру, того заключу в объятия свои. Кто откажется – осуждать не посмею.

Нянька. А далеко этот Царьград-то?

Ольга. Не близко.

Нянька. Я дальше городских ворот никуда не хаживала.

Ольга. Не страшись. Жизнь она дается для радости, а не для страха. Собирайся, Нянька. Увидишь, что и за городскими воротами есть чему подивиться.

**Княгиня Ольга выходит.**

**Картина 5**

**Пятнадцать лет спустя. Старая Нянька сидит на княжеском престоле, дремлет, на ее коленях лежит шитье. Входит княгиня Ольга.**

Ольга. Вот где притаилась. Я тебя везде ищу, с ног уже сбилась. (Замечает, что Нянька спит) Умаялась. Ты, спи, спи, а я пока поговорю с тобой по душам. Душа-то она всё и всегда слышит. Поговоришь вот так по душам, и сразу легче становится. Сколько лет уж ты со мной. Сколько себя помню, столько и тебя помню. Всегда ты рядом, всегда поможешь, посоветуешь. (Берет шитье) Что на сей раз вышиваешь? Вон оно как. Святой образ. Значит, и тебе теперь это ведомо. Помнишь, как в Царьград-то боялась идти. Упиралась, да пряталась по палатам. А, как пришли, так уж и не могла от красоты той оторваться. Скоро и у нас появятся храмы, подобные царьградской святой Софии, и будут они для всех людей местом силы и утешения.

**Входят боярин Акун и воевода Свенельд.**

Акун. Позволь, княгиня.

**Ольга делает знак боярину Акуну, чтобы говорил тише.**

Акун. Пришли по твоей воле.

Воевода. Если не время, то можно и в другой раз.

Ольга. Как раз время. Садитесь.

**Боярин Акун и воевода Свенельд немного в замешательстве садятся на лавку.**

Воевода. Случилось что?

Ольга. То, что и должно было. Здесь, на этом месте, я дала вам слово: до совершеннолетия Святослава от имени князя будут править я. Пришла пора княжичу становится великим князем Святославом, вступать в законные права. Надеюсь, не посрамит он славы и чести отца своего и деда своего.

Воевода. Вера твоя ему чужда. Не принимает он ее.

Ольга. Так и ты ее не принимаешь.

Воевода. Правда твоя, княгиня.

Ольга. Нет в этом моего отчаяния. У каждого свой путь, Свенельд.

Акун. Под силу ли княжичу будет управлять?

Ольга. Под силу. Вы будьте с ним рядом, наставляйте его в делах усердно и справедливо. Пусть помнит, наживать себе врагов в лице императора византийского и христиан киевских негоже. Могущества и богатства нужно добиваться терпением, увещеванием и любовью.

Акун. Ты, княгиня, желаешь покинуть Киев?

Ольга. Сколько мне земной жизни осталось - неведомо. Хочу потратить свои силы, проповедуя веру Христову. Буду обходить города и веси по всей земле нашей, ставить кресты Христовы и учить всех людей благочестивых вере Христовой. Вот на днях наконец-то осветим нашу Святую Софию, установим там святой крест, который мне был дарован при крещении императором византийским.

Акун. Храм получился красивым. Каждый день вкруг него народ собирается посмотреть.

Ольга. Радует это мое сердце и вселяет в него надежду. Многое мы с вами преодолели. Вы для меня были верной опорой и защитой. Станьте такой же опорой и защитой и князю Святославу.

Воевода и Акун (вместе). Твоя воля, княгиня!

**Нянька просыпается от возгласа воеводы Свенельда и боярина Акуна. Княгиня Ольга машет на них рукой**.

Нянька. Матушка, прости, старую! Склонило ко сну, сама не заметила, как.

Ольга. Не тревожься, Нянька. Разбудили тебя, громогласные. (Воеводе Свенельду и боярину Акуну) Идите уже!

**Воевода Свенельд и боярин Акун кланяются, уходят. Княгиня Ольга крестит их во след.**

Ольга. Идите с Богом!

Нянька. Зачем приходили? Чего случилось?

Ольга. Спрашивали, идешь ли ты на освящение Святой Софии? Готова ли ты?

Нянька. Готова, матушка! Вот же, даже образ начала вышивать, чтобы в храме освятить. Глаза только подводить стали, вижу плохо. А иголочка маленькая, так и норовит из рук выскользнуть.

Ольга. Давай, помогу тебе.

**Княгиня Ольга и Нянька садятся перед княжеским троном. Княгиня Ольга начинает вышивать.**

Ольга. Вот так, стежочек за стежком и получится настоящее чудо.

Нянька. Воссияла нам, как солнце, блистающее с востока, в великолепии Твоя, Владычица, икона, озаряя удивительным сиянием чудес всех, приходящих с верой и любовью.

Ольга. На все воля Божия. Если Бог захочет, помиловать потомков моих и землю русскую, то повелит их сердцам обратиться к Богу, как это было мне даровано. (Обнимает Няньку) Как это было нам даровано.

**конец**

**январь, 2025 г.**